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СИНОНИМЛАРНИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ИМКОНИЯТЛАРИ
Шукуров Ахат Ахматович
Термиз давлат университети
Денов филиали
катта ўқитувчиси
Аннотация: Мақолада тарихий мавзудаги ўзбек шеърий достонларида синонимлар
қўллашнинг лингвопоэтик имкониятлари ҳусусида фикр юритилади. Шунингдек, бадиий
матнда синонимларни такрори ва уларнинг тузилиши, нутқий жараёнда ҳосил бўлишига
доир илмий-амалий қарашлар баён этилган.
Таянч сўзлар: синоним, лингвопоэтика, нутқ маданияти, бадиий асар тили, бадиий
матн, матн лингвистикаси, лексика, такрор, такрорланган синонимлар.
ЛИНГВОПОЭТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СИНОНИМОВ
Аннотация: в статье рассматриваются лингвопоэтические возможности
использования синонимов в узбекских поэтических поэмах на исторические темы.
Литературный текст также содержит научные и практические взгляды на воспроизведение
синонимов и их структуру, формирование речи.
Ключевые слова: синонимы, лингвопоэтика, речевая культура, художественный
язык, художественная литература, лингвистика текста,словарный запас, повторяющиеся
синонимы.
LINGUOPOETIC POTENTIAL OF SYNONYMS
Abstract: The article discusses linguopoietic possibilities of using synonyms in Uzbek
poetic poems on historical topics. The literary text also contains the scientific and practical views on
the reproduction of synonyms and their structure, the formation of speech.
Keywords: synonyms, linguopoietics, speech culture, language of fiction, fiction, text
linguistics, vocabulary, repetitive synonyms.
Ҳозирги ўзбек тилшунослигида нутқ маданияти, стилистика масалаларига,
шунингдек, бадиий асар тилини, умуман, матн лингивистикасини ўрганишга эътибор
кучайди. Маълумки, бадиий асар тили ўрганилар экан, унда синонимларга алоҳида
эътибор берилади [2;3].
Синонимлар – талаффузи, ёзилиши ҳар хил, бирлаштирувчи маъноси бир хил
(умумий) бўлган, қўшимча маъно нозиклиги, эмоционал бўёғи, қўлланиши каби бир
қатор хусусиятлар билан ўзаро фарқланадиган сўзлардир [3;3].
Синонимлар фикрнинг аниқ, ранг-баранг бўлишини, нутқ объектига нисбатан
субъектнинг ижобий, салбий ва ҳолис муносабатини таминловчи муҳим омиллардан
биридир.
Шеърий достонларда ҳам синоним сўзларнинг турли ўринларда ўзига хос
лингвопоэтик маъноларда қўлланганини кўрамиз. Уларда синонимлар лингвопоэтик
қўлланиш хусусиятига кўра бир неча кўринишларда учрайди.
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1. Синонимлар бир ўринда кетма-кет қўлланиб, бир қатор маъно англатиш
хусусиятларига эга бўлади. Чунончи:
а) бир жойда кетма-кет боғловчисиз қўлланиб, гапда уюшиқ бўлак вазифасида
туради ва ҳаракат ҳамда ҳолатнинг тинимсиз такрорланганлиги маъносини беради.
Масалан, А.Ориповнинг «Ҳаким ва ажал» достонида Маликанинг давосиз дардга
йўлиққанлиги ҳақида гап кетар экан, «Қолмабди ҳеч қаратмаган табиб дуохон»
дейилади. Бу ерда такрорланган, «табиб», «дуохон» синонимлари Маликани
соғайтириб, дарддан қутқариш йўлида қилинган ҳаракат, ташвиш ва ғамхўрликни
умумлаштириб ифодалашга хизмат қилган.
б) бадиий матнда санаш оҳангида такрорланган синонимлар жой, ҳудуд,
маъносини тасаввур этишга хизмат қилади. Масалан, «Широқ» достонида ана шундай
такрор бош қаҳрамоннинг синчковлиги, хушёрлиги, ўзи ўсиб ўнган юртга меҳри
баландлигини ифодалашга ҳамда у яшаган ҳудудни ўқувчи кўз олдига келтиришга
хизмат қилган:
Қумликларни, даштларни, қирни,
Ўтлоқларни билар мукаммал.
в) бадиий нутқда синонимларнинг такрорланиши қаҳрамонда юзага келган
қатъиятни, рўй берган воқеа-ҳодисага эътирозли қарашини билдиради. Масалан,
«Ҳаким ва ажал» достонида саройга йўл олган табиб олдидан чиққан Мирзо ўз
дардини айтар экан, унинг бу феъли суҳбатдошининг энсасини қотиради ва ушбу
мулоқатдан тезроқ қутилишга интилади:
Қаради-ю, Мирзонинг у ҳиссиз кўзига,
Юриб кетди илгарига дадил, шиддаткор.
г) синонимларнинг бу хил такрори мулоҳазани кучайтиришга хизмат қилади.
Масалан, “Ҳаким ва ажал” достонида доно табибнинг кутубхонада ишлаш жараёни
тасвирида:
Саҳифалар орасидан рўбарусига,
Чиқар эди турфа савол: Нимага? Нечун?
деган дардкашлик, жонкуярлик ўринлари бор.
Бир саволнинг икки хил вариантда такрорланиши қаҳрамон руҳиятида
ғалаёнларни, мулоҳазада фикрий тўхташга интилиш, ундаги безовталигни
ифодалашга хизмат қилади. Масалан, «Тож маҳал» достонида Шохжаҳоннинг орзуўйлари қуйидагича тасвирланган:
Шу мақбара дунёда,
Бўлиб тенгсиз, ягона...
Етти иқлимни ҳайрон,
Қилса дейди Шохжаҳон.
Бу ерда «тенгсиз», «ягона» синоним сўзлари Шохжаҳоннинг катта орзу
ҳавасини аниқлаштириб кўрсатишга хизмат қилган.
д) синонимларнинг бу хил такрори ифодани аниқлаштирилган мулоҳаза
йўсинида беришга хизмат қилади. Масалан, «А.Орипов. Ҳаким ва ажал» достонида
шундай тасвир бор:
Малика деб Мирзо гарчанд чекса ҳам ҳасрат,
362

НамДУ илмий ахборотномаси - Научный вестник НамГУ 2020 йил 3-сон

Ўзга эди, бошқа эди, унинг матлаби.
Бу ерда шоир «ўзга эди», «бошқа эди» синонимларининг бирданига
фойдаланиши мумкин эди. Аммо ифодада ҳозирги ҳолат тўла акс этмай, тасвирда
кескин қатъий хулоса чиқариш ифодаси юз берар эди. Муаллифнинг нияти эса
қаҳрамон характеридаги риёкорликни, унинг қалбида яширинган нохолис ниятни
ойдинлаштириш, сирлилигини тасвирлаш ва бу ифода орқали ўқувчида мулоҳаза
қўзғатишдир. Бунда синонимлар такрори ғоят қўл келган.
ё) синонимларнинг такрори персонажлар руҳий ҳолати ва тасвирни
умумлаштириб, хулосалаб ифодалашга хизмат қилади. Масалан, «Ҳаким ва ажал»
достонидан олинган қуйидаги парчаларга эътибор берайлик:
Сўнгра хилват бу маскандан беса, бесадо.
Чиқиб кетди...
Ётар эди тўшагида безабон, хаста...
Кўринадики, ҳар икки парчада ҳам персонажлар ҳолатининг тасвири чизилган:
биринчисида, руҳий дардли ҳолати, иккинчисида жисмоний дардли ҳолати. Ана шу
тасвирни ўқувчи кўз ўнгида ишончли намоён этишда синонимларнинг такрори қўл
келган.
2. Синонимлар боғловчилар билан қўлланиб, таъкид, мулоҳаза, эҳтиёткорлик,
улардан англашилган маъно кўплиги, умумлаштириш, жамлаш каби маъноларни
ифодалаб келади. Бунда:
а) -у (ю) юкламаси боғловчи вазифасида қўлланади:
Кори хайрга бахш этарди лаҳзаю онни.
(А.Орипов. «Ҳаким ва ажал»)
Зулму ситам кўрди юрти бошида.
(«Афросиёб»)
б) ва боғловчиси билан келади. Масалан, А.Орипов “Ҳаким ва ажал” достонида
Мирзо Маликага иштиёқи туфайли Ҳакимга нисбатан ғанимлик йўлига кирар экан,
уни ўз элига қайтариб юбориш режасини тузади. Бу тадбирнинг енгил ва ўнғай
кўчишини ўйлагани «Жўнатмоғи керак, лекин тинч ва бежанжал» деган мулоҳазада
ифода топади.
в) на..., на... инкор боғловчиси билан боғланиб келган синонимлар инкор
маънонинг қатъийлигини кўрсатади:
Олмагайлар ўзи билан на мулк, на бисот.
(А.Орипов. «Ҳаким ва ажал»)
3. Такрорланган синонимларнинг олмош, модал сўзлар билан биргаликда
келиши ҳам таъкидни ва нутқий таъсирчанликни оширади.
а) синонимлар такрорида бу кўрсатиш олмоши ҳам қўшилиб келади. Масалан,
Айбимми ё эгнимдаги бу зар, бу кимхоб.
(А.Орипов. «Ҳаким ва ажал»)
б) бадиий матнда у олмоши синонимлар билан қўшилиб, такрорланиб, нутқни
шиддатлантиришга, экспрессивликни кучайтиришга, сўзловчининг ҳаяжонли руҳий
ҳолатини ифодалашга хизмат қилади.
У бир гадо, у бир табиб, у ялангоёқ.
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(А.Орипов. «Ҳаким ва ажал»)
Бу ерда у олмоши ҳам кўрсатиш, ҳам кишилик вазифасини ифодалайди.
Шунингдек, ушбу матнда бир сўзи ҳам синоним сўзларга қўшилиб такрорланиб,
маъно экспрессивлигини кучайтиришга хизмат қилган.
в) бу кўрсатиш олмошининг синонимлар билан қўшилиб такрорланишида ҳам
маънодаги таъкид, нутқдаги ҳаяжонлилик кучаяди.
Масалан, Ўлат эди бу даҳшатли, бу қора ажал.
(А.Орипов. «Ҳаким ва ажал»)
г) балки ёрдамчиси такрорланган синонимлар орасида келиб, нутққа
мулоҳазакорлик маъно бўёғини қўшади:
Қаёқдандир келиб қолган бир табиб юзсиз,
Маликага суҳбатдошдир, балки ҳасратдош.
(А.Орипов. «Ҳаким ва ажал»)
д) ҳар олмошининг синонимларга қўшилиб такрорланишида ҳам таъкид
белгиси кучли:
Парчалансин ҳар ғов, ҳар тўсув. (Мирмуҳсин. «Широқ»)
е) ҳануз равишининг синонимларга қўшилиб такрорланишида ҳам таъкид
маъноси кучаяди:
Маликачи, ҳануз ҳорғин, ҳануз мажолсиз.
(А.Орипов. «Ҳаким ва ажал»)
4. Такрорланган синонимлар жуфт сўз шаклига келиб, умумийликни,
кўпликни, жамлик маъносини ифодалайди:
Сизни кутар интизор,
Бегим билан дўсти ёр.
(Б.Бойқобилов. «Тожмаҳал»)
5. Шеърий матнда такрорланган синонимлар даражалаш маъносини
аниқлаштиради, таъкидни кучайтиради:
Лекин буюк бул гуноҳга кимки қўл урмиш,
Уни улуғ битикларнинг заволи ургай.
(А.Орипов. «Ҳаким ва ажал»)
6. Синонимлар нутқда хилма-хил истиоралар яратишга хизмат қилади ҳамда
унинг гўзаллигини таъминлайди. Масалан, «Афросиёб» достонида севги, муҳаббат,
ишқ, ғам, қайғу, мунг, ҳасрат каби синонимик қаторлар мавжуд. Улар асосида севги
минбари, муҳаббат оташи, ишқ бўлса меҳмон, муҳаббат кўчаси, севги ошёни каби
истиоравий бирикмалар юзага келган.
7. Баъзан шеърий матнда синоним сўзлар ўзаро сифатловчидан сифатланмиш
ҳолатига тушиб, маънодаги таъкидни, экспрессивликни кучайтиришга хизмат
қилади.
Масалан, Юртни топтаса ёт бир бегона.
(«Афросиёб»)
Бу ерда ёт, бегона сўзлари ўзаро синоним, шу билан бирга бири иккинчисини
сифатлаб турибди. Натижада ифода таъсирчанлиги кучайган.
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Тарихий мавзудаги шеърий достонларда учрайдиган синонимлар тузилиши,
нутқий жараёнда ҳосил бўлиши хусусиятига кўра ҳам хилма-хилдир. Уларнинг
айримлари қуйидагичадир.
1. Лексема ва мажоз:
Неча-неча саройларни ҳатлаб ўтган бахт,
Ногаҳоний Ҳумой бўлиб келар қошингга.
(А.Орипов. «Ҳаким ва ажал»)
Бу ерда афсонавий бахт қуши, «давлат қуши», «хумо қуши» номи бахт сўзи
билан таъсирчан ифодалашга хизмат қилган.
2. Лексема ва метафора:
Маликанинг кўзларида чарақларди ғам.
Маликанинг кўзларида порлар экан мунг.
Аён эди Маликанинг дилидаги дарз.
(А.Орипов. «Ҳаким ва ажал»)
Ушбу нутқий парчадаги «ғам», «мунг» сўзларига метафорик тасвирдаги «дарз»
сўзи ҳам синоним бўлиб келган.
3. Сифат ва сифатдош:
Айланишиб жуда юксак нақшин виқорни,
Зийнатланган бир эшикка бориб етдилар.
(А.Орипов. «Ҳаким ва ажал»)
4. Туркийча ва арабчадан ўзлашган лексема:
Одам лойдан бунёд бўлган дейишган қадим,
Хоки туроб бўлажак у ўлгандан сўнг ҳам.
(А.Орипов. «Ҳаким ва ажал»)
5. Ўзбекча ва форс-тожикчадан ўзлашган лексемалар:
Неча тилу забонларни фарқ этди осон.
(А.Орипов. «Ҳаким ва ажал»)
Бу ерда тил ва забон сўзлари у боғловчиси билан келиб, умумийлик, жамлик,
маъно кенглигини ифодалайди.
6. Форс-тожикчадан ўзлашган лексемалар:
Куни бўйи иккови ҳам дилгир бенаво.
(А.Орипов. «Ҳаким ва ажал»)
7. Равишдош ва сифат:
Эшик томон йўналди у шошиб бе чидам.
(А.Орипов. «Ҳаким ва ажал»)
8. Жинс ва тур тушунчаларини ифодаловчи лексемалар:
Инсон билан талашарди бу уйда ҳамон,
Токчаларда ялтирарди жавохир, биллур.
(А.Орипов. «Ҳаким ва ажал»)
9. Лексема ва фразеологизм:
Юртлар кезиб, тентирармиш саргардон бўлмиш.
(А.Орипов. «Ҳаким ва ажал»)
10. Ясама сўзлар:
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Ҳаким бир зум сукут этди бекалом, бесўз.
(А.Орипов. «Ҳаким ва ажал»)
11. Мавҳум тушунча ва перифраза:
Фақат таъқиб этмаса бас тақдир, қасрға.
(А.Орипов. “Ҳаким ва ажал”)
Синонимлар услубга бўлган муносабатига кўра ўзаро фарқланиши, яъни
услубнинг бирор турига мансуб бўлиши ёки услубга бетараф (нейтрал) муносабатда
бўлиши мумкин [3;6].
Синонимларни ўз ўрнида, лингвопоэтик жиҳатдан қўллаш маҳорат
белгисидир. Лекин баъзан уларни ноўрин қўллаш, луғавий-услубий таъсирчанлик
билан алоқаси бўлмаган ҳолда такрорлаш ҳоллари ҳам учраб туради. Масалан,
«Афросиёб» достонида «Келгинди топса-ю иззат ва икром» деган мисра бор. «Иззат»,
«икром» синонимларини бу хил боғловчи билан қўллаш нутқий таъсирчанликка
хизмат қилмаган, аксинча, уни сунъийлаштирган.
Ёки «Тож маҳал» достонида оташ синонимининг «бағрим оташлаб кетди»,
«ўша шер оташ», қўрқмай суву оташдан, оташ бўлиб ёнаркан, қалби оташ сасида, оташин
қуёшдан, юраги оташ, чўғли каби мисра ва қофияларда такрорланиш услубий
таъсирчанликни бузади, қайтариқларни кўпайтириш, ўқувчи қизиқишини
сусайтиради.
«Ҳаким ва ажал» достонида синонимлардан маҳорат билан фойдаланилган
ўринлар кўп. Шу билан бирга баъзан уларнинг меъёрий жиҳати яхши сақланмаган
ўринлар ҳам учраб қолади. Масалан, Маликанинг гўзал тасвири «гўё ғужум нур», «қиз
эмас, пари эди», «ғоят мукаммал» дея таърифланган ва Ҳаким биринчи бор унинг
ҳузурига кирганидаги тасвирда:
Қаршисида мўжизани кўргандай тугал,
Ҳаким бир зум туриб қолди ҳиссиз ва совуқ.
Бу ерда лоллик, ҳайратланиш бор. «Ҳиссиз», «совуқ» боқиш эса ҳаяжон,
эҳтиросдан, қизиқишдан йироқ.
Шундай қилиб, тарихий мавзудаги шеърий достонларда синонимларнинг
услубий маънода қўлланиши турли кўринишларда учрайди. Уларнинг изма-из,
боғловчили, сифатловчили қўлланишларининг ўзига хос маъно хусусиятлари бор.
Улар нутқ таъсирчанлигини оширган, экспрессив маъно бўёқдорлигини
таъминлаган,
нутққа
жўшқинлик,
мулоҳазакорлик,
ўйчанлик,
маънони
умумлаштириш, жамлаб кўрсатиш каби услубий маъно бўёқларини қўшган.
Хуллас, синонимларнинг амалий аҳамияти жуда катта бўлиб, биринчи
навбатда у ёки бу тилнинг қай даражада бой эканлигини, ривожланганлигини
белгиласа, иккинчидан, бадиий адабиётда, умуман, нутқда таъсирчанликни, рангбарангликни таминлайди.
References:
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Низомова.Ш ........................................................................................................................................
Ўзбек тили тилшунослик атамалари тизимида метафора ва унинг амали ҳақида
Эрматов И.Р………………………………………………………………………………………….
Ўзбек тилида дейксис функционал-семантик майдони талқини
Давлатова Р.Ҳ ………………………………………………………………………………………..
Ўзбек тилшунослигида тиббий терминологиянинг
тараққиёт тенденциялари
Қосимова Ф.Х ………………………………………………………………………………………..
Лексикада абстрактлашиш принциплари
Ҳакимова М.К ……………………………………………………………………………………….
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Талабаларнинг мустақил фикрлаш маданиятини ривожлантиришда интерфаол
таълим технологияларидан фойдаланиш
Қамбаров М.М……………………………………………………………………………………….
It- технологиялари ёрдамида академик лицейининг ўзбек гурухларида рус тилида
орфографик компетенцияни шакллантириш методикаси
Абдуллаева С ......................................................................................................................................
Бошланғич синф она тили дарсларида алгоритмик машқлар орқали ўқувчиларни
мустақил фикрлашга ўргатиш усуллари
Тўрабоева М …………………………………………………………………………………………
Педагогическое наследие и вклад мыслителей востока и центральной азии в развитии
творческой способности личности
Мухитдинова Ж.Р, Хайитмирзаева М.М ………………………………………………………..
Yosh til o’rganuvchilarga xorijiy til o’rgatishdagi ayrim masalalar
Abdullayeva N………………………………………………………………………………………..
Milliy musiqa terminlarning leksikografik tahlili
Aripova G.T……………………………………………………………………………………………
Ўрта умумтаълим мактабларининг бошланғич синфларда инглиз тили талаффузини
ўргатиш хусусиятлари
Ermirzayev A.V……………………………………………………………………………………….
Педагогнинг креативлик потенциали –таълим-тарбия сифатини таъминлаш омили
Рахмонова Д.С ……………………………………………………………………………………….
Электрон таълим ресурсларининг педагогик имкониятларидан самарали
фойдаланиш
Давронова Ш.Ф ………………………………………………………………………………………
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Chizmachilik darslarining dolzarbligi
Jumanazarova G, Ergshev.X ………………………………...……………………………………...
O’zbekiston yoshlari ongini mafkuraviy taxdidlardan himoya qilishda pedagogika fanining
ahamiyati
Husaynov M, Abdug’apporova L …………………………………………………………………
Недостаток жира и его влияние на организм человека
Муллабаева М.C, Азимова.Г.K ……………………………………………………………………
Бўлажак муҳандисларни касбий фаолиятга тайёрлашда мультимедиа технологияси ва
воситаларнинг ўрни ва имкониятлари
Ҳамидов О.А …………………………………………………………………………………………
Бошланғич синф ўқувчиларида ўқиш ва матнни тушуниш кўникмаларини
ривожлантириш тизими
Асқарова М.А ………………………………………………………………………………………..
O`smirlarni o`zlikni anglash va o`z-o`zini boshqarishga o`rgatishning pedagogik omillari
Bekmuratova D, Bekmuratova N ......................................................................................................
Оила ва мактаб ҳамкорлигини таъминлашнинг интегратив модели
Иноқов Қ.Қ……………………………………………………………………………………………
Алгоритмлар назарияси фанини дастурий -методик мажмуа воситасида ўқитиш
Нормуродов Ч.Б, Бабаходжаева Н………………………………………………………………..
Постмодернизм таълимотида моде\рн инсоннинг айрим жиҳатлари
Олимова М ……………………………………………………………………………………………….
Таълимнинг узвийлиги ва уни такомиллаштиришнинг айрим масалалари
Аширбоев С ………………………………………………………………………………………….
Корейс тилининг иккинчи чет тили сифатидаги аҳамияти: наманган давлат
университети тажрибаси мисолида
Лутфуллаев П.М …………………………………………………………………………………….
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100 Iqtidorli o‘quvchilarni tanlashning psixologik usullari
Ma’murova F.T, Abdullayeva N.X…………………………………………………………………
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